Introduction
The current harp collection at the National Museum -Czech Museum of Music (NM-ČMH) contains a total of sixty-three specimens, 1 and the set of pedal harps and hook harps represents the most numerous group. 2 The products of French manufacturers are the most 14) Unfortunately, the book was not conceived to allow for the listing of sources from which the author drew information -ČÍŽEK 2010, op. cit. in footnote no. 9, p. 72.
Current state of research
Some of the first studies in Czech about Erard were published in 1894 in Otto' s Educational Dictionary 10 and in Pazdírek' s Instructional Musical Dictionary. 11 Other Czech texts about this manufacturer are conceived only in general terms or fragmentarily. 12 Bohuslav Čížek was first to devote a relatively large amount of attention to Erard, initially within the framework of general discussion of musical instruments in collections of the NM-ČMH and other institutions. 13 He wrote more detailed biographical information within the context of historical pianos in Bohemia and Moravia.
14 No other Czech studies about Erard and his work have been found. On the other hand, some Czech experts like to emphasise that Jan Křtitel Krumpholtz (1747-1790) played a personal role in the structural designs and changes to the harp predating Erard. 15 Reliable information about the Erard family of instrument makers is available in scholarly literature in various languages. Apart from the well-researched entries in lexicographical works with references to other studies, 16 there have been a number of important new studies in recent decades. 17 A publication by a team of authors led by the French musicologist, organologist, pedagogue, and curator Robert Adelson reports on the findings of a study of the recently discovered archives of the firm Erard. The first part deals with inventions, business dealings, and correspondence with composers and performers, and the second part is concerned with family correspondence. 18 Unfortunately, most of the listed titles are very difficult to access in the Czech Republic.
Foreign specialists are examining this question not only from an organological point of view, 19 but also from the perspectives of other related fields and disciplines. At present, a multiyear project of research scholars in Munich is drawing to a conclusion, 20 and among its most recent outcomes has been a presentation of interdisciplinary research in the field of the conservation and restoration of Erard harp no. 2631, an object in the collection of the Deutsches Museum München. Experts performed sonic analysis of an Erard harp, 21 and there is ongoing discussion over priorities of research of "intangible values" (such as sound) at the risk of losing "tangible values" (e.g. material) 22 etc. In recent years, the topic of Erard harps has become a subject of interest for papers by students at several universities around the world. 23 One of the first attempts to deal with the question of the manufacturing of musical instruments as a whole from a socioeconomic perspective was defended at a university in London in a doctoral dissertation focusing on research of musical instruments as an industrial product in London between 1760 and 1820. 24 The incidence of the pedal harp in colonial Australia in the period from 1830 to 1866 was surveyed at the university in Adelaide. 25 The previously unresearched topic of the cooperation between Erard' s Paris and London branches from 1790 to 1810 on the manufacturing and sale of single-action pedal harps became the focus of a Masters' thesis in 2017 at the Sorbonne in Paris. 
Analysis of the Erard harps in the Czech Museum of Music collection
At the end of the eighteenth century, several harp makers realised that the musical potential of the single-action pedal harp was limited, especially in comparison with stringed keyboard instruments (e.g. harpsichord, piano). In October 1794 in London, Sébastien Erard received his first patent on a harp with a fourchette (fork) mechanism with rotating prongs. It made possible the creation of the dual-action pedal harp -each of the seven pedals can be depressed to two lower positions. 37 In this manner, all pitches with the same note name in all octaves can be raised by two semitones, something that was not possible with a single-action harp. The basic tuning of a double-action pedal harp is C-flat major.
The first instrument maker to experiment with a double-action harp model (1781) was Georges Cousineau (1733-1800). 38 In 1782 he built an instrument with fourteen pedals and a crutch mechanism (mécanique à béquilles), but his invention of the double-action harp did not attract much attention. In London in 1807, Charles Groll (also spelled Gröll, 1770-1857) registered a patent on a double-action pedal harp, and Erard apparently had to buy the patent from him. 39 Erard was the first to promote the invention, patented in 1810. 40 Although Erard did not invent this type of harp, he made it into a commercially successful product. The double-action harp is used in practise to this day, with certain structural improvements in modern concert harps, for example with the use of such materials as carbon fibre or nonstick coatings. 41 Three of the five Erard harps from the NM-ČMH collection are still equipped with an original mechanical feature using an eighth pedal. Erard built these instruments until about the middle of the nineteenth century. The pedal, placed as the fourth from the left, opened and closed five sound holes fitted with shutters on the back of the body of the instrument. The purpose was to achieve various sound effects (crescendo, decrescendo, tremolo etc.). 42 New findings from contemporary research show that before making a purchase, Erard's customers were apparently able to choose whether to order a harp with or without the system activated by the eighth pedal.
Around the year 1800, a harp's decorations began to assume an ever increasing importance, especially as the presentation of a fashionable instrument that was in demand amongst the highest social classes. Erard's decorations are characterised by elements with palmette or zoomorphic motifs (e.g. sculpted ram heads or horse figures). If we compare the decorating of the crown of harp No. 22 with ram's head motifs (inv. no. E 88) with other instruments from this period, it is clear that Erard had been using the same decorations for older single-action instrument models unlike our double-action harp. Because the doubleaction mechanism was patented in 1810, it may be assumed that our specimen from 1817 was one of the first harps with the new double action and with decorations from older singleaction models. 44 During the following period, the model known as the Gothic harp became the most commercially successful. Erard took inspiration for the new design from elements of the fashionable neo-Gothic style.
Pierre Erard strove to make harps with a stronger sound and a sturdier structure than pervious models. In his (advertising) book dated 1821, 45 he wrote, among other things, that Erard was completely redesigning the structure of the instrument's body, which he claimed to have structural faults. 46 He extended the soundboard of the double-action pedal harp by ca. 4-10 cm to allow the placement of forty-six strings on it (cf. harp No. 6147, inv. no. • crown decorated with sculpted female figures -caryatids and angels playing historical musical instruments • hexagonal design of the pillar and crown • shutter mechanism with an eighth pedal This type of harp, including its decorations, differs only slightly from the French model, newer by about half a century, of which Gothic harp No. 2284 (inv. no. E 2425) represents an illustrative example. This Parisian instrument is built without the shutter mechanism, and the pedals on the back of the base have a slightly bent shape. The two front feet of the base are formed in the shape of a lion cast of solid brass, the metal plate on the neck is embedded 44) Representing one of the first double-action Greek models is a harp four years older than our specimen, dating from 1821. It was built in London, it was assigned No. 3070, and it has 43 strings and 7 pedals (inv. no. E. 0997, Musée de la Musique, Paris directly into the shoulder etc. This model was still being made in serial production in Paris in the twentieth century.
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Of the Erard harps in the collection of the NM-ČMH, the instrument that underwent the greatest alterations was harp No. 3574 (inv. no. E 1994). Originally a Greek model harp built in England in 1824, it was restored at the turn of the nineteenth and twentieth centuries by Joseph George Morley . 48 In addition, he replaced the pillar and the crown, and he probably also installed an original shutter mechanism into a harp with seven pedals.
In addition to the standard inscriptions on the sides of the neck, some Erard harps also have information recorded on other parts of the instrument. This may take the form of numbers, which appear most frequently, inscriptions, initials, stamp impressions, or handwriting. They are usually found under the neck, on the base, on the pedals etc. An example is the harp with the serial number 6147 (inv. no. E 2003), which has the number 6139 stamped on the bottom of the base with the letters R. B. and the handwritten comment Ant [?] Germany. So far, however, there has been no confirmation of any specific correlation or pattern between the two numbers on different parts of the harp. The "hidden" numerical data on metal and wooden parts are higher or lower than the "official" number engraved on the brass plate on the neck. These inscriptions probably document the division of labour during the construction of the harp by the manufacturer; the workers apparently marked the wooden parts to facilitate final assembly of the various parts of an instrument for a concrete model. 64 Later, the instrument belonged to the Czech harpist Karel Jirmus (1852-1928), then it was donated to the National Museum in 1870 by his father Václav Jirmus "before departing for America". 
Conclusion
While, for example, the Vienna and Berlin collections each contain only one Erard harp, 72 the National Museum -Czech Museum of Music has five of them from various time periods, making this collection of Erard harps one of the most important in central Europe.
A survey of the present state of research abroad by west-European experts on the given topic has revealed that Czech research in this direction is lagging behind. Although Erard harps and stringed keyboard instruments are found within the territory of the present-day Czech Republic that are not in the collection of the National Museum in Prague, there is a surprising lack of information in Czech about the manufacturer. New possibilities for Czech researchers have been opened up by on-line access to the Erard archives, which are exceptionally copious and well preserved in comparison with those of other musical instrument makers from the period in question.
The Erard harps in the NM-ČMH collection document the Czech socio-cultural context of the use of these instruments, built by the famed Parisian company. It was played in the milieu of intellectual society in Prague around the mid-nineteenth century, and at least one item in the collection was one of the instruments used for instruction at the Prague Conservatory. The latest Erard models were owned and used by important figures of the Czech performing arts from the end of the 19 th century through the first half of the twentieth (e.g. Hanuš Trneček, Karel Jirmus, Václav Klička, and Marie Zunová-Skalská).
Although Sébastien Erard was long regarded as the "inventor" of the double-action pedal harp, and he is still so regarded to some extent, organological research in recent years has confirmed that there were other harp makers who preceded him in working on the perfecting the structure and function of the pedal harp. Erard's work built upon the work of G. Cousineau and C. Groll, and Erard became the most successful producer of the double-action pedal harp with the fourchette (fork) mechanism (mécanique à fourchettes et à double mouvement). From about the middle of the nineteenth century, the shape of the concert harp and the lengths of its strings remain unchanged, while only the decorations of the instrument pass through all of the stylistic changes. 74 Erard's "Gothic" model (e.g. harp No. 2284, inv. no. E 2425) was copied by several other manufacturers. Erard had imitators and competitors all over Europe; in Bohemia the Czech harp maker Alois Červenka (1858-1938) built upon Erard's work very successfully. Some reports in the period press from the late nineteenth century even expressed the opinion that Červenka's harps surpassed those of Erard in terms of the power of their sound and the purity of their tuning. 75 It is in this context that one must reflect upon Erard's work as an instrument maker and emphasise its importance not only for the historical development of the harp, but also for his influence on the work of other manufacturers of musical instruments. 
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Současný stav bádání
Jedny z prvních česky psaných statí o Erardovi byly publikovány v roce 1894 v Ottově slovníku naučném 10 a v Pazdírkově hudebním slovníku naučném. 11 Další české texty o tomto výrobci jsou koncipovány pouze všeobecně nebo útržkovitě.
12 Teprve až Bohuslav Čížek věnuje Erardovi relativně větší pozornost, poprvé v rámci všeobecného pojednání o hudebních nástrojích ze sbírky NM-ČMH i dalších institucí, 13 podrobnější biografické údaje napsal v kontextu historických klavírů v Čechách a na Moravě.
14 Další české práce pojednávající o Erardovi a jeho díle nebyly zjištěny. Naproti tomu někteří čeští odborníci s oblibou zdůraz-ňují, že na dílčích konstrukčních návrzích a změnách u harfy se ještě před Erardem podílel osobně Jan Křtitel Krumpholtz (1747-1790).
15
Kompetentní údaje o nástrojařské rodině Erardů přináší cizojazyčná odborná literatura. Kromě fundovaných hesel v lexikografické produkci s odkazem na další práce 16 vzniklo v posledních desetiletích několik důležitých pojednání.
17 O výsledcích studia v nedávno objevených archivech firmy Erard informuje publikace autorského týmu v čele s francouzským muzikologem, organologem, pedagogem a kurátorem Robertem Adelsonem, přičemž první část se týká vynálezů, obchodů, korespondence se skladateli a umělci, díl druhý se vztahuje k rodinné korespondenci.
18 Většina uvedených titulů je v České republice bohužel velmi obtížně dostupná.
Zahraniční specialisté nahlížejí na tuto problematiku nejen z organologického hlediska, 19 ale také pohledem dalších souvisejících oborů a disciplín. V současné době vstupuje do finá-le víceletý projekt vědeckých pracovníků v Mnichově, 20 mezi jehož nejnovější výstupy náleží prezentace interdisciplinárního výzkumu na poli konzervace a restaurování Erardovy harfy, No. 2631, sbírkového předmětu z Deutsches Museum München. Experti provedli zvukovou analýzu Erardovy harfy, 21 probíhá diskuze ve věci priorit výzkumu "nehmotných hodnot" (například zvuku) za cenu rizika ztráty "hmatatelných hodnot" (např. materiálu) 22 apod. Téma Erardovy harfy se v posledních letech stalo předmětem zájmu studentských prací na několika zahraničních univerzitách. 23 Jeden z prvních pokusů o uchopení otázky výroby hudebních nástrojů jako celku ze sociálně-ekonomického hlediska byl obhájen na londýnské univerzitě, přičemž se doktorandka zaměřila na výzkum hudebních nástrojů jako řemeslné-ho průmyslu v Londýně mezi lety 1760-1820. 24 Výskyt pedálové harfy v koloniální Austrálii 
Analýza harf zn. Erard ve sbírce NM-ČMH
Na konci 18. století dospělo více harfařů ke zjištění, že hudební potenciál jednozářezové pedálové harfy je limitován, zejména ve srovnání se strunnými klávesovými nástroji (např. cembalo, klavír). Sébastien Erard obdržel v říjnu 1794 v Londýně svůj první patent na harfu s vidličkovým mechanismem na otáčivých terčících (fourchettes). Umožnil realizaci pedálů s dvojím zářezem -každý ze sedmi pedálů lze sešlápnout do dvou pozic (zářezů). 37 Tímto způsobem lze zvyšovat všechny stejnojmenné tóny ve všech oktávách o dva půltóny, což u jednozářezové pedálové harfy možné nebylo. Základní ladění dvouzářezové pedálové harfy je Ces dur.
První nástrojař, který experimentoval s typem dvouzářezové harfy (1781), byl Georges Cousineau (1733-1800). 38 Roku 1782 postavil nástroj se čtrnácti pedály, s berličkovou mechanikou (mécanique à béquilles), ale jeho vynález dvouzářezové pedálové harfy zůstal stranou pozornosti. Charles Groll (také Gröll, 1770-1857) nahlásil v Londýně již roku 1807 patent na dvouzářezovou pedálovou harfu, který Erard od něj zřejmě musel odkoupit. 39 Teprve až Erardovi se podařilo prosadit vynález, patentovaný roku 1810. 40 Ačkoli Erard tento druh harfy nevynalezl, vyhrál "závod" komerčně. Toto řešení se uplatňuje prakticky až dodnes, s příslušným zdokonalením konstrukce moderních koncertních harf, při nichž se například využívají takové materiály, jako je např. uhlíkové vlákno nebo teflon. 41 Tři nástroje z pětice Erardových harf ze sbírky NM-ČMH jsou dodnes opatřeny původní konstrukcí s osmým pedálem. Erard je konstruoval zhruba do poloviny 19. století. Pedál, umístěný jako čtvrtý zleva, otvíral a zavíral pět prahových záklopek opatřených žaluziemi na zadní straně korpusu. Účelem bylo docílit různých zvukových efektů (crescendo, decrescendo, tremolo apod.). 42 Nové výsledky ze současného výzkumu ukazují, že Erardův zákazník měl před nákupem patrně možnost výběru, zda si objedná harfu se systémem osmého pedálu, anebo bez něj.
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Dekorace harfy začala kolem roku 1800 nabývat na stále větším významu, zejména jako prezentace módního nástroje, který byl žádán ve vyšších společenských vrstvách. Erardovo zdobení se vyznačuje prvky palmetových či zoomorfních motivů (např. plastických hlav beranů nebo tvarů koní). Srovnáme-li vypracování hlavice s motivy beraní hlavy harfy No. 22 (inv. č. E 88) zejména s jinými nástroji tohoto období, je zřejmé, že stejné zdobení Erard uplatnil u starších modelů nástrojů jednozářezových na rozdíl od naší harfy dvouzářezové. Vzhledem k tomu, že mechanismus dvojitého zářezu byl patentován roku 1810, lze před-pokládat, že náš exemplář z roku 1817 patřil k prvním harfám s novým typem konstrukce dvojího zářezu s dekoračními prvky starších modelů s jedním zářezem. 44 V následujícím období se stala komerčně nejúspěšnější tzv. gotická harfa, v jejímž novém designu se Erard inspiroval prvky módního neogotického stylu. dvěma čísly na různých dílech harfy. "Skryté" číselné údaje na kovových a dřevěných částech jsou vyšší nebo nižší, než je "oficiální" číslo vyryté na mosazné desce krku. Uvedené nápisy s největší pravděpodobností dokumentují dělbu práce při výrobě harfy v manufakturách, pracovníci si zřejmě číselně značili dřevěné části kvůli snadnějšímu finálnímu sestavování různých dílů nástroje podle konkrétního modelu. 
